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ABSTRAKT

Ndryshimet e vazhdueshme dhe konceptet e ripërtëritura të stilit të jetesës së njerëzve
sjellin dhe krijojnë gjithnjë e më tepër nevoja për kualitetet e përgjithshme të banimit.
Për më tepër kërkesat për vila dhe rezidenca kane marshuar drejtë sferës së dimensionit
psikologjik dhe kulturor. Si rrjedhojë edhe ka lindur një trend i ri dizajni dhe kërkesa të
reja për qasjen ambientale, organizimin e kthinave, përzgjedhjen e materialeve dhe
konceptin e dizajnit. Kjo qasje rezulton në krijimin e hapësirave më natyrale për banim
dhe më të përshtatshme duke përdorur gjuhën më natyrale dhe më të pastër të dizajnit,
duke u dhëne atyre një shpjegim të kapshëm dhe të gjallëruar të konceptit të dizajnit
arkitektonik në faktin se ndërtesat lindin me qëllimin për t'u shërbyer njerëzve.
Frank Lloyd Ëright (1867-1959)[1]
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__________________________________________________________
1.HYRJE

1.1 Koncepti i Villave
Tema shtjellon trajtimin e Villave si ndërtim arkitektonik me karakteristika të
arkitekturës moderne. Termi villa i destinohet llojeve të shumta të strukturave të cilat
ndajnë në vete një shtrirje natyrale apo qëllim agrar. Të përfshira në arkitekturën e vilës
mund të jenë struktura të punëtorive të dedikuara fermës, të referuar si villa rustica, si
dhe kuartiri i banimit, apo villa urbana. Vila së këndejmi duhet më së shumti të
kuptohet si një etiketim apo identitet që përfshinë pjesë të shumta të veçanta, ndonjëherë
të ndërlidhura apo të varura me njëra tjetrën e në raste tjera të ndara nga një kompleks
arkitektural më i madh. Në vend të një imazhi të fiksuar ndodhet një ambient
arkitektural i cili mishëron një jete ideale, apovilleggiatura.
Procesi i gjenerimit te formës dhe konceptit te dizajnit arkitektural ka rrjedh nga format
qe gjenden perreth lokacionit dhe vet lokacioni.
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_____________________________________________________
2. ANALIZAT E VILLAVE

2.1.Vilat Romake
2.2. Vilat Klasike / Neoklasike
2.3. Vilat e Renesancës
2.4.Vilat Moderne
2.5. Vilat Postmoderne dhe Bashkëkohore

2.1.Vilat Romake
Banimi Romak mund te ndahen në katër klasa: pallati, vila, domus dhe insulea.
Në arkitekturën e lashtë Romake një Vilë ishte fillimisht një shtëpi fshati e ndërtuar për
elitën. Ekzistonin disa lloje / tipe të vilave të cilat dallonin për nga konteksti, karakteri
dhe mënyra e shfrytëzimit:
- Vila urbana, e cila ishte e vendosur në kontekst urban dhe me lehtësi mund të arrihej
nga Roma apo ndonjë qytet tjetër,
- Vila suburbana, paraqiste ndërtesë me karakter me të theksuar të pallatit – palazzetto,
- Vila rusticae, prona e shtëpisë-fermë e cila në mënyrë të theksuar ishte e banuar nga
shërbëtoret të cilët kujdeseshin për pronën, ndërsa vila vete me gjasë përdorej nga
pronaret vetëm ne sezone të caktuara. Vila romake rusticae më vonë u bë versioni i parë
i asaj që do të quhej si plantacion. Si vila nuk kategorizoheshin domus, shtëpitë e qytetit
për elitën dhe klasën e privilegjuar; dhe insulae, blloqet me ndërtesa apartamentesh për
pjesën tjetër te popullatës – plebsin.
- Një tip tjetër i vilave është “villa marittima”, një vilë e bregut të detit. [1]
- Vilat mbretërore / perandorake, karakterizohen me madhështi dhe zakonisht
vendoseshin në pjesët e freskëta dhe piktoreske ku romaket e pasur i iknin diellit
përvëlues të verës. Shembull mjaft përfaqësues për këtë lloj të vilave është Villa
Adriana e cila paraqiste një kompleks të mbi 30 ndërtesave që mbulonin një sipërfaqe
prej së paku 1 km2. Kompleksi përfshinte pallate, banje termale të shumta, teatro,
tempuj, librari, sallone solemne, si dhe kuartetet për shërbyes, skllevër, etj. [1]

6

2.2. Vilat Klasike / Neoklasike
Vilat Neoklasike, si vazhdim i klasicizmit grek dhe romak janë mishërim i identiteteve
të ndara të secilit element arkitektonik të derivuara dhe inspiruar nga format, stilet dhe
parimet klasike (muret, shtyllat, arkitrajet, kornizat, portikot, etj) [1]
2.3. Vilat e Renesancës
Në shek. 14 dhe 15 në Itali, Vila prapë kishte domethënien e një shtëpie fshati, sikurse
janë vilat e para të Mediçive. Me 1450 Giovanni de Mediçi filloi ndërtimin e Vila
Mediçit ne kodrinën e Tuskancës, me gjasë vila e parë e krijuar ndër udhëzimet e Leon
Batista Albertit, i cili teorizoi tiparet e një ideje të re për vilat në përmbledhjen e tij De
re aedificatoria. Nga Tuskanca ideja e Viles u përhap në tërë Italinë dhe Evropën.
Karakteristik dalluese e këtyre vilave ishte se ato trajtoheshin ne lidhje fondamentale
dhe estetike me ambientin e jashtëm, me pamje në peizazhin bujqësor, kopshtet
peizazhore dhe natyrën në përgjithësi. [1]
2.4.Vilat Moderne
Pasqyrojnë tendencat konceptuale, materiale, sociale e kulturore të shek. 20 e këndej.
Vilat moderne janë mishërim i ideve të reja në arkitekturë e më gjerë, një proklamim i
thjeshtësisë dhe pastërtisë së formave, linjave, proporcioneve dhe materialeve, po ashtu
edhe ndërlidhjes dhe organizimit e kthinave të ndryshme dhe ambientit të jashtëm. [1]
2.5. Vilat Postmoderne dhe Bashkëkohore
E parë si zhvendosje e arkitekturës moderne, postmodernizmi tenton vendosjen e linjave
lidhëse më të kaluarën në një kontekst bashkëkohorë. Në këtë kontekst vilat
postmoderne janë mishërim i tradicionalës dhe të arriturave në teknik e teknologji, në
aspektin e materialeve të reja, konstruksionit dhe koncepteve strukturale e tektonike.
Megjithatë, sot në shumë vende vilat bashkëkohore ende koncipohen në frymën e
parimeve të arkitekturës modern me tendenca të theksuara nga faktorët kulturor të stilit
të jetës, faktorëve ekologjik dhe ekonomik.
Sot termi “villa” shpesh përdoret për pronat pushimore që jepen me qira. Në Britani të
Madhe, termi përdorët për shtëpitë e pavarura në destinacione të ngrohta..[1]
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3. METODOLOGJIA

3.1Zhvillimi Historik i Bujanocit
Komuna e Bujanocit është njësi teritoriale e themeluar në vitin 1913 në të cilën qytetarët
ushtrojnë të drejtën në vetëqeverisje lokale. Ndodhet në rrethin e Pçinjës në jug të
Serbisë, i takon zonave me popullësi të dendur dhe përfshin një territor prej 461 km2.
Bujanoci është komunë multietnike në të cilën së bashku jetojnë qytetarët e komunitetit
shqiptar, serb dhe rom. Bujanoci është komunë e cila mund të krenohet me traditën e
bujshme kulturore, ne aspektin e shumëllojshmërisë së folklorit dhe kostumeve që janë
në këtë vend dhe të cilat çmohen me krenari. Qendra argëtimit dhe promovimit të
aktiviteteve kulturore është shtëpia e kulturës „Vuk Karaxhiq“. Njëra ndër manifestimet
më të rëndësishme është „Vera kulturore“ e cila organizohet gjatë korrikut.
Karakteristikë kryesore e këtij manifestimit është organizimi i koncertit të muzikës
popullore në gjuhën serbe, shqipe dhe rome, dy shfaqje në gjuhën serbe dhe shqipe dhe
shfaqja në të cilën marrin pjesë fëmijët nga enti parashkollor.Bujanoci ka një rrjet të
zhvilluar të shkollave fillore. Në territorin e komunës gjenden dhjetë shkolla fillore, dy
të mesme dhe një shkollë e muzikës. Bujanoci ka një institucion parashkollor me disa
çerdhe amë.Në tetor të vitit 2011 është hapur paraleleja e Fakulltetit Ekonomik e
Universitetit të Novi Sadit. E veçant e kësaj paraleleje është se mësimi zhvillohet në
gjuhën serbe dhe pjesërisht në gjuhën shqipe. Në vitin 2013 është regjistruar gjenerata e
tretë në këtë paralele në të cilën studiojnë gjithsej 255 studentë nga të tri komunitetet.
[2]

Figura 1.Harta e Bujanocit
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3.2 Turizmi
Potencialet e komunës shtrihen edhe në turizmin e banjave. Banja e Bujanocit ka
Spitalin Special për rehabilitim e cila përveç shërbimit shëndetësor ofron edhe shërbim
turistik. Është një numër i madh i burimeve natyrore të ujrave të nxehta, prej të cilave
disa arrijnë temperatura deri në 40 gradë. Në periferi të Bujanocit gjendet liqeni i cili
është vendi kryesor për pushim dhe shëtitje gjatë ditëve të mira. [3]

Figura 2.Liqeni artificial i Bujanocit

Figura 3.Banja e Bujanocit
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4 KONCEPTUALIZIMI

4.1. Lokacioni i Villes
Lokacioni ndodhet ne periferi te qytetit te
Bujanocit, gjegjesisht afer liqenit artificial te
qytetit. Afer lokacionit eshte nje restorant i cili
tash e disa kohe nuk punon, ndersa rreth lokacionit
jane 4 apo 5 shtepi te banueshme me njerez.
Lokacioni ka nje pamje shume te mire kah liqeni e
poashtu eshte i rrethuar i teri me gjelbrim te larte
dhe te ulet.
Topografia e lokacionit eshte e pjerret forme e

Figura.4. Lokacioni

cila do te ruhet deri ne fund.
Siperfaqja totale e lokacionit eshte rreth 2000m².

Figura 5. Analizat e lokacionit
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4.2. Analiza e formes dhe koncepti
Forma e objektit bazohet ne te gjithe elementet te cilat
e rrethojn lokacionin nga gjelbrimi, topografia e
shtepite perreth. Fillimisht forma e objektit eshte
marre nga nje drejtkendesh dhe nje katrot qe
karakterizojn format e shtepive perreth, pastaj keto
forma gjeometrike jan shumuar dhe jan bashkur ne nje
njesi me ane te procesit aditiv.
Ne menyre qe hapesirat brenda objektit te kene sa

Figura.6. Gjenerimi i formes

me shume ndricim natyral kam perdorur disa forca
ekspresive ne menyr qe rrezet e diellit te depertojne ne cdo hapesire e po ato hapesira te
kene vizura sa me te mira kah liqeni. Lokacioni eshte i rrethuar brenda dhe jashte me
gjelbrim kryesosht te larte apo peme, lloji i te cilave eshte pisha. Druri i kesaj peme ka
nje kualitet te larte dhe perdoret ne zdrukthtari, korniza te dritareve, veshje te
dyshemeve etj. Pra, pemet do te priten ne vendin ku do te vendoset objekti dhe te njejtat
do te perdoren ne enterier si: mobilje, dysheme, korniza te dritareve dhe fasade.

4.3. Analiza e konstruksionit
Struktura e objektit perbehet nga shtyllat
dhe muret e betonit te armuar.
Muret jane perdorur per arsye sigurie ne
raste

termeti

objekti

te

jete

me

i

qendrueshem e poashtu edhe per ti
eliminuar shtyllat ne pjeset e lira te
hapesirave ne menyre qe komunikimi te
jete me i mire.

Figura.7. Struktura e objektit
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4.4. Analiza e materialeve
Materialet te cilat do perdoren si mbeshtjelles i objektit jane betoni dhe druri.
Per arsye qe objekti te pershtatet sa me shume me lokacionin dhe natyren perreth do te
perdoret druri,lloji i drurit i cili do perdoret ne fasade eshte dru pishe (Loblolly pine) i
cili eshte mjaft rezistent ndaj kalbjes.
Arsyeja se perse vendosa qe kete objekt ne teresi ta formoja nga keto dy materiale te
ndryshme mes vete eshte sepse ate qe mundja ta arrija me dru nuk mundja ta beja me
beton dhe ate qe mundja ta arrija me beton nuk mundja ta beja me an te drurit. Pra qe ta
beja kete objekt sa me te natyrshem, te bukur dhe qe te pershtatej me lokacionin ishte
druri kurse qe ta beja objektin sa me te qendrueshem dhe te forte ishte betoni.
Me balansin ne mes fragjilitetit e bukuris se drurit dhe vrazhdesise e madheshtise se
betonit arrihet qe ky objekt te duket sikur po mbijeton ne natyre. [4]

4.5. Analiza e instalimeve
4.5.1. Instalimet e ujit
Pasi objekti ndodhet ne periferi te qytetit nuk ka qasje ne ujsjelles eshte menduar qe per
instalimet e ujit te hapet nje puset, ndersa uji i te reshurave do mblidhet ne nje rezervuar
dhe i cili do perdoret per ujitje dhe mirmbajtjen e kopshtit.

4.5.2. Instalimet e makinerike
Per shkak se objekti ndodhet ne periferi te qytetit edhe temperaturat ne kohen e dimrit
jane me te uleta nuk mjafton qe objekti te ngrohet nga energjia e paneleve solare, per
kete shkak eshte vendosur edhe ngrohje qendrore e cila do sherbej ne kohet me
temperatura te uleta.

4.5.3. Instalimet e elektrike
Me ndihmen e paneleve solare objektin do e pavarsoj nga perdorja e energjise elektrike
per nje pjese te madhe.
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4.6. Efiqienca e energjise
Si pjes efiqiente e objektit jane dy kaminat te cilet ne te
njejten kohe leshojne nxehtesi ne perdhese dhe ne katin e
pare me ane te hapjeve me teneqe, kjo mundeson qe
temperatura te jete konstante ne te gjithe objektin. Pjese
tjeter efiqiente e objektit jane edhe kulmet e gjelberta.
Funskioni i kulmeve te gjelberta eshte se gjate

Figura.8. Kamini

veres gjethet e tyre i ndalin rrezet e diellit qe te mos depertojne direkt ne fasade gje qe e
ruan freskin e fasades dhe objektit, kurse gjate dimrit rrezet e diellit depertojne me
shume ne fasade dhe e ngrohin ate.

4.7.Ndriqimi
Ndriqmi në Villë sigurisht qe është një prej gjërave primare që duhet perkushtuar dhe
duhet marr me delikates. Ndriqimi i mbrendshëm arrihet permes hapjeve te medha ne
fasaden lindore dhe perendimore të objektit dhe ndriqon komiunikimin vertikal
korridoret si dhe perdhesën. Arsyejae hapjeve me dimensione te medha eshte qe te kete
sa me shume ndriqim natyral.

Figura 9.Analiza e ndricimit natyral

13

__________________________________________________________
5. PËRFUNDIMI
Villa se bashku me ndikimet e jashtme arkitektonike dhe atyre te brendshme arrin te
reflektoj atë se për qka edhe ka filluar te projektohet.
Duke e marre per baze qe lokacioni eshte i rrethuar nga gjelbrimi i larte dhe i mesem
sfide kryesore ka qene ruajtja e ambientit, sa i perket lokacionit eshte shfrytezuar mjaft
mire si ne plan vendosje ashtu edhe ne shfrytezimin e hapesirave rekreuese perreth tij.
Hyrja kryesore ne objekt eshte mjaft ekspresive si dhe e orientuar kah pjesa e liqenit,
gjithashtu objekti permban hyrjen ekonomike ne pjesen e pasme. Hapesirat e brendshme
te villes jane shume elegante, komode, funksionalisht te mira dhe te orientuara ne anen
me te mire te lokacionit dhe kan vizura te mira kah liqeni dhe gjelbrimi perreth.
Karakteristik e vecante e kesaj ville eshte se dhomat e gjumit japin nje komoditet shume
te madh pasi qe perbrenda tyre pervec shtratit per fjetje secila nga dhomat kane
garderoben, banjon, xhakuzin dhe hapesiren e punes.
Pjese inovative e objektit jane panelet solare dhe kulmet e gjelberta. Funskioni i
kulmeve te gjelberta eshte se gjate veres gjethet e tyre i ndalin rrezet e diellit qe te mos
depertojne direkt ne fasade gje qe e ruan freskin e fasades dhe objektit, kurse gjate
dimrit rrezet e diellit depertojne me shume ne fasade dhe e ngrohin ate. Ndersa me ane
te paneleve solare objekti pavarsohet nga pjesa e energjise elektrike.
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Figura.10. Imazh atmosferik

Figura.11. Imazh atmosferik

Figura.12.Imazh atmosferik
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